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Equity in an educational boom: 








private  sector  to  establish  higher  education  institutions.  This  paper  demonstrates  how  the 
probability of  enrolment  in  tertiary  schools  evolves  for different  social  groups  in  Poland over  the 
period  of  educational  boom.  It  also  investigates  how  the  socio‐economic  status  influences  the 
choices between  full‐time and part‐time studies  (the  latter being of relatively  low quality), and the 
probability  of  admission  to  subsidized,  free  programs  versus  programs  requiring  tuition.  Between 
1994  and  2008  Poland  has  undoubtedly  improved  the  participation  of  students  with  low  socio‐
economic  status  in  the  university  education.  However,  if we  look  at  the  change  in  the  ratios  of 
enrolment probabilities for different layers of the social strata, we find that the improvement refers 
to  those  with  low  family  educational  background  and  living  in  small  settlements,  but  not  to 
individuals suffering from the low income. Further investigation shows that the policy makers should 












During  the  twentieth century,  the role and accessibility of  tertiary education has been evolving, as 
the  economies  and  societies  of  developed  countries  have  evolved.  Along  with  the  reduction  of 
employment  in agricultural and  industrial sectors and  the growing demand  for an educated  labour 
force,  the  formerly  elitist  universities  have  gradually  became  more  open  to  students  from  less 







considered,  individuals  with  high  socio‐economic  status  are  overrepresented  among  students 
enrolled  in  tertiary  institutions. This  is an  important problem,  since  in  the presence of  substantial 
returns  to higher education estimated  for most economies, barriers  in  the access  to  it  for  socially 
disadvantaged individuals widen the social and economic gap between groups within societies.   
  The  literature  on  the  equity  of  access  to  higher  education  is mostly  oriented  toward  some 
clearly  defined  social  groups  that  were,  or  still  are,  (depending  on  country  and  social  group) 
considered  as  being  discriminated  against.  Typically,  this  refers  to  race  (ethnicity),  sex,  religion, 
income,  and  place  of  residence. Naturally,  the  participation  of  these  groups  in  tertiary  education 
depends not only on the  institutional arrangements  in the tertiary schooling of particular countries, 
but also on  the access and quality of education at  the  lower  tiers, on  the country’s history, on  its 
political  system,  on  its  economic  performance,  and  on many  other  factors.  Therefore,  university 
3 
 
enrolment within underprivileged  social  groups  is  a measure of  equity  referring  to much broader 
phenomena, than the education system itself.   
Low  income  is traditionally considered one of the main barriers to achieving higher education, 
or  even  enrolling  in university.  Intuitively,  this  should  apply most of  all  to  the  countries  in which 
many tertiary schools are financed through tuition fees and particularly those with underdeveloped 
assistance programs. Blom and Murakami (2008) demonstrate that  in Latin American countries the 
direct costs of education  (tuition  fees)  represent on average 35% of GDP per capita, as compared 
with 10% observed for the high income countries. At the same time the available student grants and 






argument  in  reference  to  highly  developed  countries  has  recently  been  challenged,  with  some 
evidence suggesting that the long‐term consequences of poverty in a child’s formative years are far 
more  important  for subsequent higher education enrolment  than  is  the necessity  to cover a direct 
cost of university admission in a later period.   
Mateju et al. (2007) demonstrate in turn that socio‐economic status still has a significant effect 
on college admission expectations at  the age of 15, but  its magnitude  is strongly diversified across 
OECD countries. Eastern Europe, Italy and Germany are characterized by a strong link between social 







on  participation  have  important  implications  for  the  ongoing  debate  on  effective ways  of  higher 
education  funding, with many authors arguing that, with proper  financial assistance to  low  income 
students,  tuition  based  systems  actually  tend  to  be more  equitable  than  these  relying  on  state 
subsidies to public universities (Woessmann 2008). 
Some  less‐developed  countries  still  experience  a  significant  gender  gap  (in  favour of men)  in 
access to higher education (Azam and Blom 2008). Low participation of females in tertiary education 
is no  longer an  issue  in highly developed nations.  In  fact,  in most modern educational systems  the 
rates for women tend to be higher than for men—see Baum and Goodstein (2005) for evidence from 
the  U.S  or  Christofides  et  al.  (2010)  for  Canada,  as well  as  Zimmermann  (2008)  for  Central  and 
Eastern Europe. It is argued, however, that the horizontal segregation (across fields of studies rather 
than levels) is very common despite the ongoing cultural changes (Charles and Bradley 2002). There 
is also evidence of discriminatory admission practices  toward women, a  result of  their  submitting 
more applications than men do (Baum and Goodstein 2005).  








issues.  Affirmative  action,  while  achieving  some  success  in  ensuring  equal  opportunities  for 





percent programs, under which students graduating  from high school  in  the  top x percent of  their 
school  (or  class)  are  guaranteed  to qualify  for  the  state university. However,  as demonstrated by 
Long  (2004)  such  programs  are  unable  to  replace  traditional  affirmative  action  and maintain  the 
proportion of minority students.    
The  expansion  of  higher  education  played  special  role  in  the  transforming  countries  of  the 
Central and Eastern Europe. For decades the share of population holding a university degree  in the 
region was at very low level (around 10%), reflecting the profile of the economies, relying mostly on 
agriculture  and  heavy  industry.  The  bankruptcy  of  communism  and massive  restructuring  of  the 
markets led to the immediate increase of the demand for general education in CEE countries. On one 
hand,  education has been  considered by many  as  an  insurance policy  against  the  rapidly peaking 
unemployment. On  the other, early 1990s brought also  substantial  increase  in  the wage  return  to 
education in the whole region (Newell and Reilly 1999). However, although transformation in the CEE 
is undoubtedly accompanied by widening access to higher education (in raw numbers), some studies   
raise concerns on whether  the new arrangements are as equitable as  they  look at  the  first glance, 
and to what extent a drop in average quality is a necessary price to paid for the expansion of tertiary 
education (Ernst &Young & Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2009).     
Our  paper’s  structure  is  the  following:    In  section  II we  discuss  the  recent  developments  in 
Poland’s  higher  education  sector,  including  changes  in  demand,  supply,  and  public  policy  toward 
students and tertiary  institutions. Section  III  is devoted to the analytical framework of the research 
and data  issues.  In section  IV, using a  logit specification and controlling  for a number of  individual 
characteristics, we  estimate  the  odds  and  probabilities  of  enrolment  for  different  groups  in  the 
1994–2008  period.  Drawing  on  the  latest  available  data  we  also  discuss  the  socio‐economic 
characteristics of students who end up in different types of tertiary programs (full‐time versus part‐









Poland  is  a  valuable  case  for  studying  the  equity  of  access  to  tertiary  education.  For  45  years 
following World War II, higher education participation has been very low, not exceeding 10% of the 
respective age cohort. Under communist rule, the centrally planned economy was dominated by the 
industrial and agricultural  sectors, with  limited demand  for highly educated  labour. Moreover,  the 
government preferred  to  keep  the number of  the  intellectuals  low  to depress  the  risk of political 
turbulence.  
However,  the  situation  in  Poland  has  been  changing  dramatically  since  1989  as  a  result  of 
democratization and the opening of the economy to the world. The number of tertiary students has 
risen  from 404,000  in  the academic year 1990/1991  to 1,928,000  in 2008/2009 – a nearly  fivefold 




owned.  Since  the  academic  year  1990/1991  and  the  introduction  of  the  new  Law  on  Higher 
Education  (1990), private  tertiary  schools have been established and public  schools  can offer paid 
part‐time programs. Basic comparison of polish higher education  system  in 1990 and 2008  (public 
and non‐public  separately)  is presented  in Table  I.  In  the academic year 2008/2009,  in addition  to 
131 operating public tertiary school, there were 325 non‐public institutions, attended by one‐third of 
Polish  tertiary  students. Apart  from evident quantitative  growth,  there was  a major  shift  towards 




Unlike public  schools, which  receive  substantial  subsidies  from  the  state  (mainly  for  teaching 
activities) the non‐public sector relies financially on tuition fees paid by students, constituting 83.7% 
of  its  total revenues, compared  to 14.4% of public  tertiary schools’ revenues. Tuition  fees are only 
















If  it  is  confirmed  that  students  from  affluent  families, with high  educational background  and 
residing  in  the  large  cities, are winning  the  competition  for  the  subsidized  seats  in public  schools, 
then  less privileged families end up paying both general taxes (through which they subsidize public 
schools)  and  the  tuition  fees.  In  addition,  the  state‐financed  program  of  grants  for  low‐income 
students was extended to cover those enrolled in the part‐time programs and in private schools only 
in 2004 –  fourteen years after  the expansion of  the higher education  sector has been  initiated.  It 
                                                            




the  state  aid  is  the  only  aid  available.    Recently  (in  2008/2009)  the  income  based  grants  were 
received by only 12.4% of students, and their amounts are by far insufficient to cover the substantial 
part of education costs.  
Besides  nonrepayable  forms  of  support,  students  in  Poland  are  eligible  for  a  loan  under  the 




decreasing usage of  student  loans was  that  the banks offering  them  imposed  their own eligibility 
criteria based on standard risk assessment procedure, preventing  less affluent students, who really 
needed assistance, from using them. 
There  is  a  widespread  assumption  that  less  privileged  families  –  even  if  paying  twice  for 
education – receive service of lower quality as compared to their well‐endowed peers, as they attend 
the part‐time programs or are enrolled  in the non‐public schools. At this point  it must be said that 





probability  of  employment  after  graduation,  but  they  have  not  controlled  for  the  apparent 














Enrolling  so many  students with  such  scarce human  resources would not be possible without 
multiple employments of  staff, which severely compromises  the quality of  teaching, particularly  in 
non‐public institutions, which are often “second posts.” Some 30% of Polish academic staff, and 66% 
of  Polish  professors,  hold multiple  teaching  posts,  either  in  other  tertiary  institutions  or  outside 
education  systems  (Ernst&Young  and  Instytut  Badań  nad  Gospodarką  Rynkową  2009).  Again, 
multiple employment  is a particular  impairment at non‐public schools – 95% of academic  teachers 
work  there on  their  (at  the best)  second post,  compared  to 25%  in  the  case of public  institutions 
(Główny Urząd  Statystyczny 2009).  Such  academics have  to  share  their  teaching  time between  at 
least  two  schools,  which  undoubtedly  lowers  their  ability  to  match  students’  specific  needs. 
Moreover, such professors are unlikely to devote much time to the needs of students  in non‐public 
institutions, who are de facto directly paying for their courses, while non‐paying students tend to get 












by  profiles  reflects  their  willingness  to  acquire  a  tertiary  school  diploma  at  low  cost,  and  not 
necessarily a concern about the demand by the  labour market  for various professions. The current 




tertiary  schooling,  and  the  contribution  of  non‐public  schools  to  the  internationally  recognized 
literature  is  negligible.  According  to  SCImago  Journal  &  Country,3  Poland’s  rank  (by  number  of 
publications)  decreased  by  4  places  since  1996,  giving  Poland  20th  place  in  the world  in  2008.  If 
focusing on the citation indicator reflecting the quality of the contribution, Poland drops to 38th place 
out of 68 countries included in this query (Ernst&Young and Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
2009). According  to  the  standard  assessment of  the  academic  potential of  Poland, undertaken  in 
2006 by State Committee for Scientific Research, 98.5% of this capability (measured by, e.g., number 
of  publications,  research  grants,  patents  obtained,  etc.)  lies  in  the  public  sector, while  only  1.5% 
result from research activities performed by non‐public schools.     
Independent of the concerns about the quality of Polish higher education in general, as well as 
the  public‐private  gap,  there  are  also many  reasons  to  believe  that  part‐time  programs  provide 
students with a  lower quality education as compared  to  full‐time programs. Some  research  shows 
that  teaching  takes place  in overcrowded  conditions,  there  is  insufficient  time  for direct  student‐
teacher relations, the profiles often mismatch the needs of the  labour market, etc. (United Nations 
Development Programme 2007; Drogosz‐Zabłocka and Minkiewicz 2007). The teaching time offered 





3 SCImago Journal & Country Rank is a bibliometric project of four Spanish HEIs, which provides international 
comparisons based on number of publications and citations. 
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directly  addressed  equity  of  access.  Clearly,  equity  itself was  not  among  the  priorities  of  Polish 
tertiary education policy over this period. Little data on student’s background were collected and a 
relatively  small  share  of  public  funds was  allocated  to  needs‐based  schemes.  Also,  the  equity  of 
outcomes  received minimal attention –  little emphasis was placed on  students’ progression or on 
assisting  disadvantaged  (socially  or  academically)  students.  The  existing  evidence  and  expertise 
suggest  that,  despite  rapidly  growing  enrolment,  the  Polish  institutional  arrangements  in  higher 







1. How  did  the  rapid  increase  in  the  number  of  tertiary  programs  contribute  to  the 
improvement of  the enrolment odds  for  the  socially disadvantaged groups, given  that  the 
majority of new seats in school are offered in tuition‐financed programs? 
2. Are students from unprivileged groups more likely to pay tuition fees?  
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Si  indicates  three binary variables  representing  father’s educational attainment, with primary  level 
serving as a reference category, 
 



















results and  thus  lead  to wrong conclusions. Difficulties  in  logit  interpretation are more profoundly 
discussed by Norton, Wang et.al (Norton, Wang et al. 2004).   
  One  way  to  overcome  these  shortcomings  is  to  compute  the  estimated  (conditional) 
probabilities for a few values of the independent variables. We do that separately for 1995 and 2008, 
and  then  for each of  these years we  calculate  the probability  ratios which  reflect  the  relationship 
between  the  chances  of  participation  in  higher  education  for  individuals  with  particular 
socioeconomic status (for algebraic details see Stata Library (2011)4.      
  Since  we  are  interested  not  only  in  the  probability  of  participation  in  any  kind  of  higher 











covered  from  the  taxes).  For  these  two  estimations  the  considered  sample  is  narrowed  to  the 
individuals aged between 19 and 26 enrolled to any kind of tertiary school.          
To  calculate  the  participation  rate  and  logit  estimation,  we  use  data  from  the  national 
Household Budget Survey conducted by Główny Urząd Statystyczny (GUS), which is Poland’s Central 
Statistical Office. We start with 1994 data, which  is the oldest available, and we repeat the analysis 
for  each  year  until  2008.  The  survey  involves  about  30,000  households  yearly  (about  100,000 
individuals), but we  limit attention  to  individuals between 19 and 26 years old, which gives 8,700 
observations on average per year. 
The data we use are the best available to research the  impact of socio‐economic status on the 
higher education participation  in Poland. However,  there are  important bottlenecks  resulting  from 
the use of the household survey to observe  individual behaviour. First, since the survey  is designed 
mostly to collect information on the household, and only secondarily on household members, we can 
only observe family characteristics for those  individuals who still  live with their parents  in the same 
household.  Since  the  information  on  family  background  is  crucial  for  this  research,  we  have  to 














families  are more  able  to  help  children  in  renting  or  buying  their  first  apartment, which  should 





from  our  research,  we  performed  a  sensitivity  analysis,  by  using  different  subsamples  from  the 
available dataset. We verified how  the  results are affected by applying  the analysis only  to  the 19 
years  old  individuals,  as  they  are  much  more  likely  to  still  live  with  parents  than  their  older 
colleagues.  Then we  restricted  the  sample  to  the  individuals  living  in  cities with  population  over 
100,000.  Finally, we  included  in  the  sample  all  individuals with missing  information  on  parental 
education and created for them a distinct value within parental education variable.         
Although  the  numerical  results  were  slightly  different  for  every  variant  of  the  sample,  the 
general patterns and conclusions remained the same. We thus believe that data issues do not pose a 




In  addition  to  the household  survey  data,  in  the  discussion  and  the  introductory part  of  the 
results’ description we also  rely on  supplementary  information on public and private  spending on 
higher education as well as on enrolment, and teachers and faculty profiles in tertiary schools. These 
were collected by the Central Statistical Office. The Ministry of Science and Higher Education was the 









reflected  in Polish statistical data, one cannot expect anything else than the strong  improvement  in 
accessibility  of  higher  education  across  all  social  and  economic  groups.  Indeed,  the  year  to  year 
comparisons of enrolment rates based on household survey data reveal that: 
 
• In  the  early  1990s,  participation  in  higher  education was  similar  for  both  sexes,  although 
earlier  it  had  been  higher  for males  than  for  females.  The  economic  transformation  and 





but, particularly  in  the  first  ten  years,  the participation of  affluent  young  adults has been 
improving at much higher rate as compared to those  from poorer environment.     Over the 




higher  education  institutions  for  secondary  school  graduates,  reducing  spatial  inequity  in 
access. Household survey data prove that spatial accessibility to tertiary education improved 
vastly  in  the past 13  years.  For  instance,  the enrolment  rate  for  individuals  living  in  small 
towns  (below 20,000  inhabitants)  increased  from 6%  in 1995  to 30%  in 2008. Some other 
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research  showed  that  the  average distance between  the  secondary  school  from which  an 
individual graduates and the tertiary school he or she chooses to attend has decreased from 
79 km in 1990 to 67 km in 2008 (Herbst 2009).  
• Participation  in  tertiary education  improved  for both  those  individuals with high‐ and with 
low‐family  educational  backgrounds,  but  since  the  1999/2000  school  year  the  gap  in 
enrolment rate between these two groups has begun to close. Previous studies on the equity 
of  the  Polish  tertiary  education  system  emphasized  the  role  of  parental  education  in 
determining  tertiary  school  accessibility  (Świerzbowska‐Kowalik  and  Gulczyńska  2000, 
Białecki 2003). Our  findings  seem  to be consistent with  these observations,  indicating  that 
during the 1990s the difference in higher‐education participation rates between families with 
highly and poorly educated parents was even increasing. However, recently the participation 
rates  for  households  where  father  attained  either  tertiary  or  secondary  education  has 
stabilized, which  suggests meeting a demand  limits. The enrolment  rates among  the  least‐
educated families were, in turn, rising during the whole period. 
 
The  results of  logistic  regressions  are  shown  in Table  III5. Concerning  the difference by  sex  in 
participation  in tertiary education,  the estimation confirmed  that  in the 1990s and early 2000s the 
probability of entering  the  tertiary  school was  significantly higher  for  females  than  for males. The 
value of odds ratio (females to males) estimated for the full sample remained close to 2.0 between 
2000 and 2006, but  recently began  to  fall,  indicating a decreasing gap between  the probability of 
studying, for males and females (see Table III). 
Father’s  education  remains  a  strong  determinant  of  tertiary  education  participation,  but  its 
importance decreased  rapidly between 1995 and 2002.  In  the mid‐1990s,  the odds  for  individuals 
with a  tertiary‐education  family background was more  than 10  times higher  than  for  those whose 






stable.  The  advantage  provided  by  a  father  with  secondary  or  basic  vocational  education  was 
substantially  smaller  (ratio of odds  close  to 4  and 2,  respectively), but  also was more  stable over 
time. Overall, this shows that the higher education system prior to the reforms was extremely elitist, 
despite slogans of equal access to education widespread in communism era.  
The  changes  introduced  in  the  early  1990s  relied  on  closing  the  participation  gap  between 





those  living  in  rural  areas.  Recently  this  indicator  dropped  to  approximately  1.5  (see  Table  III). 





of  income  contribution’s change over  time.  It was  increasing  substantially between  the mid‐1990s 
and 2002, but eventually weakened, and as of 2008 the odds values for particular  income quintiles 
are not very different  from  these observed  in 1995. Therefore, a quick  increase  in  the number of 
seats  in higher education  institutions  seems  to be  insufficient  to  achieve  the  improvement  in  the 
relative accessibility of tertiary schooling for low‐income groups. Instead, in the absence of adequate 
assistance to the underprivileged students and in the presence of high demand for education among 
the well‐situated  individuals, the relative chances of studying for the  least affluent  individuals have 











previously  provided  with  the  constantly  growing  demand  for  their  services,  are  now  forced  to 
compete for students, and certainly some of them will be pushed out of the market. Their incentives 
for  students may  rely on  relaxing  the academic  requirements at  the entry, which  can be done by 
these schools that perform entry selection, or on lowering the tuition fees, which can be done by the 
schools  and  programs  requiring  a  tuition  fee.  The  former  process  is  difficult  to  verify  with  the 
available  data,  but  it  is  likely  to  occur  and  to  contribute  to  the  easier  access  of  less  endowed 
individuals to higher education. The latter possibility is more verifiable, but so far is not confirmed by 
the statistical data. For  instance,  the average yearly  tuition  fee paid by  the students  in  the private 
tertiary schools  in 2008/2009 was higher by 4.5% than  in 2004 (in real terms), which  indicates, that 
the “price war” has not taken place or at least has not started yet.  
As already mentioned, odds ratios are not easy to interpret, and the chances of participation in 
higher education would be more  intuitively understandable  if expressed  in  terms of probabilities.  
Therefore,  in  Table  IV we  show  the  estimated  probability  ratios  calculated  for  selected  values  of 
parental  education  variable,  place  of  residence,  and  household  income  variables.  The  ratios  are 
computed separately for 1995 and 2008, based on the coefficients of the respective logit regressions.  
                                                            
6 Such changes took place two years later, in 2004, when the public system of income-based grants was extended 
to cover students in the part-time programs and in the private schools (previously it was only available to full-
time students in the public schools). But at that time the relative odds of enrollment for the highest versus lowest 
income quintile was already lower by 12% than in 2002. Thus the equalization process has started before the 









The place of  residence  still have  some  influence on  the probability of  studying,  although  the 
results  in Table  IV  confirm  the earlier observation  that between 1995 and 2008 universities  came 
closer to the people in smaller cities. For instance, the probability of enrolment in tertiary school for 
the young adults in the city with population around 200,000 is now only by 5% higher as compared to 
those  living  in  the  city of 50,000  (instead of 21% difference observed  fourteen  years earlier). The 
benefits  from  living  in metropolis of 1,000,000  inhabitants,  in  terms of probability of enrolment  in 
tertiary school, has decreased by even more.  
In contrast, the effect of household income on the chances of participation in higher education 
is stronger  in 2008  than  it was back  in middle 1990s. This suggests  that  institutional arrangements 
accompanying  the expansion of  tertiary  schooling  in Poland made higher education  relatively  less 
accessible  for  the  young  adults  from  low  income  families  (even  though  actual  participation  rates 
were increasing within all social groups).  This situation seems to be typical for the Central European 
Countries.  Studies  from  this  region  usually  link  low  participation  rates  of  poor  households  with 
ineffective system of student financial support (World Bank 2008 on Romania; Matějů, Konečný et al. 
2008  for  Czech  Republic).  Some  Polish  research  shows  that  uneven  access  to  tertiary  schools  
education  is partly determined on the earlier stages of education (Białecki 2003). Despite profound 
changes  in  secondary  schooling  (postponed  tracking,  improvement  in  the  availability  of  general 
schools), the socio‐economic status of the families  is still more reflected  in the college expectations 
of Polish 15 years old pupils than it the case in the average OECD country (Mateju, Smith et al. 2007). 
Nonetheless,  the dichotomy  in  funding  (subsidized and non‐subsidized programs), and  insufficient 
21 
 
direct  assistance  to  low  income  students  combined  with  the  underdeveloped  loans  scheme 
undoubtedly depress the participation of the Poland’s least affluent students in higher education.              
An  important  issue  is how belonging  to disadvantaged social groups shapes  the probability of 
enrolment to different types of tertiary schools. In section II of the paper we provided some indirect 
evidence  that  non‐public  institutions  and  part‐time  programs  offer,  on  average,  lower  quality  of 
instruction compared to full‐time programs in the public schools. Moreover, the latter are subsidized 
by  the  government,  while  attending  the  former  requires  paying  a  tuition‐fee.  If  disadvantaged 
students  tend  to end up more  frequently  in  the  tuition based programs,  then we  should  consider 
such  situation  as  doubly  inequitable  –  both  in  terms  of  conditions  of  access,  and  the  quality  of 
received service.  
While investigating the role of social status in determining the mode of studying we focus on the 
family  educational  background,  father’s  occupation,  and  the  place  of  residence  as  the  status 
indicators. The  reason  for not  considering household  income  is  that  it  is difficult  to distinguish  its 
impact on  the  school  and program  choice  from  the  reverse  causal effects,  as  income  is observed 
simultaneously with enrolment, and certain types of education programs are clearly more likely to be 
combined with professional work. 




The effect of  father’s occupation on  student’s  choice of  tertiary program  seems weaker  than 
that  of  educational  background,  but  students  with  fathers  holding  high‐skill  white‐collar  jobs 
(according  to  ISCO  88  categories)  are  less  likely  to  study  part‐time  (27%)  than  this with  fathers 
holding blue collar job (49%).  





groups:  those  who  live  in  settlements  with  populations  above,  and  below  100,000  persons.  No 




(the  latter  including all part‐time programs and  the  full‐time programs  in  the private  schools),  the 
frequencies suggest that parental  education retains  its key importance. The advantage provided by 
size of settlement and  father’s occupation slightly diminishes, but distribution patterns  remain  the 




values  of  the  independent  variables,  namely:  father’s  education  and  the  place  of  residence.  The 
results, in the form of estimated probability ratios are shown in Table V. They prove that the mode of 
studying, and the financial effort related to enrolment in the tertiary school are closely linked to the 
social  status of  a  student.  The  estimated probability of  a  student with highest  family  educational 
background ending up  in part‐time program  is  five  times smaller as compared  to a student whose  
father obtained only primary education. The outcome is similar if we consider a tuition‐based versus 
subsidized programs. The chances of obtaining free higher education are much lower for those with 




Apparently  there  is more  inequity regarding  the availability of  free higher education when we 













level. The  increase  in enrolment was possible because  the Polish government allowed  the private 
sector to establish higher education institutions. The existing public schools also expanded, mostly by 





from  the  central budget  to universities. According  to many experts,  the  “marketization” of higher 
education was  not  accompanied  by  the  adequate  development  of  the  assistance  programs  that 
would  support  disadvantaged  social  groups  in  bearing  the  cost  of  schooling.  Using  data  on  the  
period  1995–2008, we  found  that  the  expansion  of  tertiary  schooling  in  Poland  has  undoubtedly 









low  family educational background and  living outside of  large metropolises, but not  to  individuals 
suffering  from  the  low  income.  This  evidence  provide  valuable  insight,  since  some  of  the  recent 
studies  suggest  that  Poland  is  one  of  few  transition  countries where  efforts  to  achieve  equitable 




education  of  acceptable  quality.  Currently,  students  originating  from  poorly  educated  families  or 
living in small towns and villages are significantly more likely to study in part‐time mode which, under 
the  Polish  institutional  arrangements,  frequently means  receiving  education  of  low  quality.  Low 
socio‐economic status and  living outside a  large city contribute also to the  increased probability of 
enrolling in the tuition‐based program, which is in line with the common view that the well‐situated 
students win the competition for the subsidized seats in the public schools.      
Summarizing,  there  is  strong  evidence  that  equity  concerns  regarding  the  Polish  higher 
education  are  justified,  even  if  Poland  is  considered  very  successful  in  expanding  the  tertiary 
schooling during transformation. The inequity which still exists has little to do with physical barriers 
such  as  distance  or    transport  costs,  but  rather with  the  degree  of  institutional  openness  in  the 
education system. Drawing on our results, three major problems to be solved are the following: 
• The  existing  institutional  arrangements,  and  particularly  higher  education  funding 
mechanism,  may  prevent  individuals  with  low  income  from  participating  in  tertiary 
education. 






to  receive  education  of  low  quality  as  compared  to  students  from  better  endowed 
families.  
 
In many  aspects  the  recent  developments  in  the  Polish  tertiary  schooling  are  typical  for  the 
countries undergoing   a  transformation, particularly  in  the Central and Eastern Europe. But Polish 
experience is also strikingly similar to the case of Brazil, as described by McCowan (2007). Similarly to 
this  country,  the  rapid  expansion  of  higher  education  in  Poland  was  achieved  largely  through 
increasing the share of private sector  in the market and, given different funding schemes for public 
and private schools, in both countries this brings serious equity concerns. Although Polish enrolment 












Number of schools   112  456  131  325 
Enrolment (thousands)  404  1,928  1,268  659 
Enrolment ratio  9.8  40.6  ‐  ‐ 
Full‐time students (% of)  77.2  48.1  63.7  18.3 
Number of full employed teachers (thousands)  61.5(?)  98.6  81.7  16.9 










Student/teacher ratio  6.6 18.9  15.1  37.3
     
SCImago Country Rank  16 (‘96) 20  ‐  ‐
Contribution to scientific potential of Poland (‘06) ‐ 100%  98.5% 1.5%
Public spending per student  (in PLN)  ‐ 8,564  11,123 3,642
Teachers at first post (% of)  76.8* (’93) 63.0  74.8  5.5
Students benefitting from nonrepayable forms of support (% of) 54.3 24.0  25.5  21.3
Distribution of students by fields of study [%]:
Education  14.2 11.8  9.9  15.5
Social science  4.4 13.5  12.2  16.0
Business and administration  13.2 23.5  16.8  36.5
Engineering  17.2 6.9  10.3  0.3
Health  10.1 6.1  7.0  4.5
Mathematics & computing  3.1 5.4  5.3  5.6
Science  no data 8.9  10.2  6.4
Source: Based on Bajerski 2009; Ernst&Young and  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2009; 
Główny Urząd Statystyczny 1991, 2000, 2009. 
Note:  *Only  public  schools  included;  based  on  a  survey  of  a  representative  group  of  academic 
teachers undertaken  in 1993 by Wnuk‐Lipińska  (1996).; presented value  is  computed by excluding 





1995  1996  1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Number of siblings 0.891 *  0.908 *  1.019 1.045 1.066 * 1.054 * 1.054 *  1.016 1.015 0.988 0.939 ** 0.971 1.006 0.938 ** 
Age  1.047 *  1.028  1.011 0.962 * 0.938 ** 0.937 ** 0.918 **  0.924 ** 0.899 ** 0.921 ** 0.908 ** 0.897 ** 0.916 ** 0.896 ** 
Sex (male=reference category) 
Female  1.415 **  1.458 **  1.600 ** 1.597 ** 1.679 ** 2.144 ** 2.052 **  1.947 ** 1.959 ** 2.034 ** 1.939 ** 2.107 ** 1.831 ** 1.761 ** 
Father’s education (primary =reference category) 
Higher   15.474 **  12.278 **  11.324 ** 11.875 ** 12.049 ** 10.639 ** 9.474 **  7.440 ** 7.674 ** 7.971 ** 6.165 ** 6.945 ** 6.395 ** 7.209 ** 
Secondary  5.314 **  4.442 **  5.406 ** 4.558 ** 4.321 ** 4.527 ** 3.675 **  4.041 ** 3.932 ** 4.155 ** 4.068 ** 4.314 ** 3.876 ** 3.746 ** 
Basic vocational 2.052 **  1.696 **  1.865 ** 2.033 ** 1.940 ** 2.010 ** 1.714 **  1.895 ** 1.789 ** 1.874 ** 1.718 ** 1.912 ** 1.731 ** 1.822 ** 
Quintile of household income per member (1st quintile = reference category) 
2nd   1.556 **  1.227  1.142 1.492 **  1.926 **  1.946 **  1.707 **  1.944 **  1.443 **  1.687 **  1.715 **  1.546 **  1.621 **  1.277 ** 
3rd   1.699 **  1.309  1.634 **  1.626 **  2.039 **  2.072 **  2.087 **  2.444 **  2.118 **  2.260 **  2.245 **  1.931 **  1.793 **  1.588 ** 
4th   1.530 *  1.249  1.821 **  2.205 **  2.748 **  2.934 **  2.369 **  2.810 **  2.637 **  2.816 **  2.448 **  2.340 **  1.988 **  1.733 ** 
5th   1.634 **  1.418 *  1.911 **  2.060 **  2.963 **  3.497 **  3.237 **  3.555 **  2.800 **  2.795 **  2.940 **  2.942 **  2.487 **  1.883 ** 
City population in thousands (rural = reference category) 
More than 500  3.849 **  4.211 **  2.237 ** 2.018 ** 1.691 ** 1.573 ** 1.749 **  1.653 ** 1.430 ** 1.502 ** 1.916 ** 1.840 ** 1.456 ** 1.497 ** 
200‐500  3.414 **  4.319 **  2.783 ** 2.083 ** 2.224 ** 2.348 ** 2.012 **  2.067 ** 1.648 ** 1.817 ** 1.750 ** 1.534 ** 1.781 ** 1.569 ** 
100‐200  1.885 **  2.362 **  1.666 ** 1.441 ** 1.563 ** 1.691 ** 1.244  1.449 ** 1.326 ** 1.292 * 1.278 * 1.385 ** 1.060 1.333 ** 
20‐100  1.611 **  1.493 **  1.732 ** 1.541 ** 1.497 ** 1.528 ** 1.199 *  1.227 * 1.395 ** 1.199 * 1.265 ** 1.128 1.189 * 1.254 ** 
Up to 20  1.088  1.316  1.159 1.283 * 1.246 * 1.449 ** 1.281 **  1.405 ** 1.461 ** 1.364 ** 1.350 ** 1.026 1.196 * 1.237 * 
 




















Ratio  1.10 1.05 1.05  1.10
City population  50,000 / 1,000 200,000 / 50,000 1,000,000 / 200,000  1,000,000 / 1,000














Ratio  1.30 1.14 1.14  1.27
City population  50,000 / 1,000 200,000 / 50,000 1,000,000 / 200,000  1,000,000 / 1,000









Ratio  0.68 0.68 0.38  0.18
City population  50,000 / 1,000 200,000 / 50,000 1,000,000 / 200,000  1,000,000 / 1,000





Ratio  0.71 0.71 0.42  0.21
City population  50,000 / 1,000 200,000 / 50,000 1,000,000 / 200,000  1,000,000 / 1,000
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